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Background and Objective: Excitement forms a great part of life and 
religious beliefs are regarded as psychological motivation rooted in 
human nature, and coping styles as a series of cognitive and behavioral 
processes to prevent, manage or reduce stress. Hence, the aim of this 
study was to examine the relationship of religious beliefs and coping 
styles with emotional intelligence among high school students in the city 
of Shush. 
Method: The research method in this study was descriptive and 
correlational. The population of the study included all high school 
students, both male and female (2012 in total, 1254 girls and 758 boys). 
200 students were selected and required to complete three questionnaires, 
namely Emotional Intelligence by Bar-On, Religious Attitude by Golriz 
and Baraheni (1975) and Strategies developed by Lazarus. To analyze the 
data, descriptive statistical methods and Pearson correlation coefficient 
were used. It should be noted that all ethical issues were observed in this 
research and the researchers declared no conflict of interests. 
Results: Based on the results of the present study, there is a significant 
relationship (p>0/05; r=0/389) between religious beliefs and emotional 
intelligence of high school students in the city of Shush and also between 
coping style and emotional intelligence (p>0/05; r=0/821). 
Conclusion: Given the results of this study, teachers are recommended to 
hold workshops for students at school in order to familiarize them with 
the religion and Islam so that students become more familiar with 
religion.
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Background and Objective: Hein states that 
emotional intelligence means "controlling affection, 
within itself and establishing a balance between the 
individual's inner sense and logic, in such a way as to 
maximize happiness" (1). Emotional intelligence can 
create a quality context for personal and social progress 
in different cultural fields (2). The related literature 
indicates that there is a relationship between emotional 
intelligence and religious beliefs. Religious beliefs are 
religious motives that are rooted in the existence and 
nature of man (3). Religious beliefs are mostly 
common beliefs of certain individuals who pride 
themselves on approaching these beliefs and doing 
religious practices (4). In addition, coping styles 
include behavioral and cognitive functions and 
behaviors, to manage, reduce, and to prevent stress. 
Lazarus and Fulkman have identified two general 
methods of coping for stress management: problem-
centered coping and emotional-focused coping (5). In a 
research, Karimi concluded that there is a meaningful 
relationship between intelligence and religious beliefs 
(6). Abbasi and Roshan also found in their research 
that there is a significant positive relationship between 
religious beliefs and students' emotional intelligence. 
Moreover, according to other research findings, 
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religious belief components can predict 23/3 percent of 
emotional intelligence changes in students (7). In 
addition, Mohammadi, Torabi and Gharei, in their 
study concluded that between the dimensions of 
emotional intelligence, and general emotional 
intelligence, with each of the three strategies of active 
coping, disabling and returning to others (and coping 
strategies related to these dimensions) , there was a 
significant positive correlation (8).  
Method: The method of this descriptive study was 
correlation. The statistical population of this study was 
all female and male high school students in Shush, 
whose population was 2012 (1254 girls and 758 boys), 
based on the report issued by the Education 
Department of Shush. The method of determining the 
size of the statistical sample was using the Krejcie and 
Morgan tables. Among the statistical population of the 
study which was 2012, 200 students were obtained 
from the statistical sample and multi-stage cluster 
sampling was employed for distributing the 
questionnaires. Descriptive statistics and Pearson 
correlation coefficient were used to analyze the 
research data. Measurement tools in this research were 
Bar-On's questionnaire (1980), Golriz and Brahoni's 
Religious Attitude Questionnaire, and Lazarus's 
Strategy Questionnaire (1980).  
Results: The results showed that the participants of 
this study were 200 high school students (125 female 
students and 75 male students) in Shush; 14 students 
(7%) had an average below 15, 98 students (49%) had 
averages between 15 and 18, and 88 students (44%) 
had an average of 18 or higher. It is worth noting that 
28 students (14%) were majoring in Industrial Skills, 
73 students (36.5%) in Mathematics and Physics, 50 
students (25%) in Experimental Sciences, and 49 
students (24.5%) in Humanities. Pearson correlation 
between religious beliefs and emotional intelligence of 
students (r=0.389) was significant at the level of 0.05. 
Furthermore, Pearson correlation test was significant 
between the coping styles and students' emotional 
intelligence (r= 0.821) at the level of 0.05. 
Conclusion: There was a significant relationship 
between religious beliefs and emotional intelligence of 
students. To explain this finding, it can be said that 
teaching religious and ethical issues will help students 
recognize and manage their emotions and have a better 
life. As developing and strengthening religious beliefs 
will increase the ability to control the emotions of one-
self and others; in other words, this boost the level of 
emotional intelligence of the society. This means that 
the use of problem-oriented coping style was higher in 
students with high emotional intelligence than 
emotional and avoidance coping strategies. Besides, 
problem-oriented people had more mental health than 
emotional-minded people. Salvi et al. also suggested 
that individuals with higher emotional intelligence are 
more successful in communicating with the world 
around themselves and in coping with stressful 
situations because they are receiving their emotional 
states with precision and they know how to express 
their feelings internally and in ways that suit their 
temperament. Therefore, it can be safely concluded that 
religious teachings should both be attached great 
importance and be included in the students’ programs 
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 الملّخص  
 أن االنفعاالت تنطوي على جزء كبری من احلیاة، وتعترب املعتقدات الدينیة مبا :خلفیة البحث وأهدافه
هي عبارة عن جمموعة  وكذلك ان أسالیب املواجهة، هیتذاتحوافز نفسیة متجذرة يف الطبیعة البشرية و 
فإن  لذلك، .االضطراب أو إدارته أو احلد منه من األنشطة والعملیات السلوكیة واملعرفیة للوقاية من
وبني الذكاء العاطفي  املواجهة الغرض من هذا البحث، دراسة العالقة بني املعتقدات الدينیة وأسالیب
 .يف طالب املدارس الثانوية يف مدينة شوش
االحصائي هلذه  تمعاشتمل اجملو . مهنج البحث يف هذه الدراسة وصفي ومرتابط :منهجیة البحث
طالبة و  1254 شخص، 2012الدراسة مجیع الطالب، من الذكور واإلناث من املدارس الثانوية )
مت استخدام  فرد كعینات إحصائیة. وجلمع البیانات 200اعتبار طالب( ومن بني هؤالء، مت  758
استبیان بار_اون للذكاء العاطفي بار ومقیاس املوقف الديين للكلريز وبراهين واستمارة الزاروس 
السرتاتیجیات املواجهة. مت استخدام اإلحصاء الوصفي ومعامل ارتباط بریسون لتحلیل بیانات البحث 
مجیع املوارد االخالقیة يف هذا البحث. واضافة اىل هذا فإن مؤلفي املقالةمل  متت مراعاة .وجتزئتها
 يشریوا اىل تضارب املصاحل.
وبني  وفقا للكشوفات، كانت هناك عالقة ذات داللة إحصائیة بني املعتقدات الدينیة الكشوفات:
وكذلك بني أسالیب املواجهة وبني الذكاء العاطفي يف  (p<05/0و  =389/0r) الذكاء العاطفي
 .(p<05/0و  =821/0r) الثانوية يف مدينة شوش طالب املدارس
 لنتائج هذا البحث، ميكن تقدمي اقرتاح للمدرسني يف املدارس بأن يقوموا بإعداد ورش وفًقا االستنتاج:
 .عمل ملعرفة الدين واالسالم للطالب لتكون معرفتهم هبما اكثر
 :التالي الترتیب على المقالة استناد يتم
Zahirikhah N, Maneei K, Sakhtsar MR. Relationship of religious beliefs and coping styles with emotional intelligence among high school students 
in Shush. J Res Relig Health. 2018; 4(3): 83- 92. 
العالقة بین المعتقدات الدينیة وأسالیب المواجهة وبین الذكاء العاطفي في دراسة 
 2016طالب المدارس الثانوية في مدينة شوش عام 
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 چکیده  
گیرد و  می بر در را زندگی از اعظمی بخش ها از آنجایی که هیجانهدف: سابقه و 
دارد و  آدمی ریشه سرشت و فطرت در که شود می محسوب روانی یی انگیزه باوری دین
 شناختی و رفتاری فرایندهای و ها فعالیت از یی مجموعه یی مقابله های همچنین سبک
رو، هدف تحقیق  شود؛ ازاین محسوب می استرس کاهش یا مدیریت ممانعت، برای
یی با هوش هیجانی در  های مقابله باورهای مذهبی و سبکی بین  حاضر بررسی رابطه
 ی دوم شهر شوش بود. آموزان مقطع متوسطه دانش
آماری  ی جامعه .بود همبستگی نوع از توصیفی این مطالعه در تحقیق روشروش کار: 
 نفر( 758پسر ) و نفر( 1254دختر ) آموزان دانش ی کلیه را پژوهش این نفر( 2012)
آماری در ی  نفر نمونه 200تعداد تشکیل داد که از این میان  دوم ی متوسطه مقطع
 اون، -بار هوش هیجانی ی نامه پرسش ها از آوری داده . برای جمعنظر گرفته شد
 راهبردهای ی نامه براهنی و همچنین پرسش و گلریز مذهبی سنج ی نگرش نامه پرسش
های آمار  نیز از روش وهشپژ های داده تحلیل و تجزیه الزاروس استفاده شد. برای
ی موارد  در این پژوهش همه .شد استفاده توصیفی و ضریب همبستگی پیرسون
گونه تضاد منافعی گزارش  براین، نویسندگان مقاله هیچ اخالقی رعایت شده است. عالوه
 اند. نکرده
مده، بین باورهای مذهبی با هوش هیجانی آ دست های به بر اساس یافتهها:  یافته
(389/0r=  05/0و>pیی با هوش هیجانی در  های مقابله (؛ و همچنین بین سبک
ی معناداری وجود داشت  ی دوم شهر شوش رابطه آموزان مقطع متوسطه دانش
(821/0r=  05/0و>p.) 
توان پیشنهاد داد که  با توجه به نتایج حاصل از پژوهش حاضر میگیری:  نتیجه
های آشنایی با دین و اسالم دایر کنند تا  کارگاه آموزان معلمان در مدارس برای دانش
 آموزان بیشتر با مذهب آشنا شوند. دانش
 :است صورت این به مقاله استناد
Zahirikhah N, Maneei K, Sakhtsar MR. Relationship of religious beliefs and coping styles with emotional intelligence among high school students 
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هوش گیری  در نظام فعلی ارزشیابی تحصیلی به اندازه
آموزان توجه چندانی  و در نتیجه تقویت آن در دانش 1هیجانی
های  رود با رویکرد به ارزشیابی و مقیاس شود. امید می نمی
ی  کیفی و استفاده از فنون ارزشیابی توصیفی در تدوین برنامه
درسی و ارزشیابی تحصیلی در آموزش و پرورش کشور، به 
ش در موفقیت های غیرشناختی هو تدریج به اهمیت جنبه
 . (1)آموزان پی برده شود  تحصیلی دانش
توانایی »هوش هیجانی عبارت است از  که کند بیان می 2هین
مهار عواطف و تعادل برقرار کردن بین احساسات و منطق، 
. هوش (2)« که ما را به حداکثر خوشبختی برساند طوری به
تواند بستر مناسبی برای اعتالی فردی و اجتماعی  هیجانی می
. (3)های مختلف و متنوع فرهنگ فراهم آورد  در حوزه
گیرد. حضور  می از زندگی را در بر میها بخش اعظ هیجان
توان در استدالل و  ها را می مستقیم و غیرمستقیم هیجان
رسد این فرض که برخی  . به نظر می(3)عقالنیت مشاهده کرد 
ن های خود به خوبی کنار بیایند، روابط بی توانند با هیجان نمی
مندند و  فردی مطلوبی ندارند، از سالمت روانی کمتری بهره
. (4)های شغلی کمتری دارند، فرض معقولی است  موفقیت
  ی هیجانی باالیی دارد، سه مؤلفه 3شخصی که هوش هیجانی
طور  ی شناختی، فیزیولوژیکی و رفتاری را به یعنی مؤلفه
 .   (5)کند  آمیزی با یکدیگر تلفیق می موفقیت
با توجه به مطالعات گذشته، بین هوش هیجانی و باورهای 
یی دینی  ارتباط وجود دارد. باورهای دینی انگیزه 4دینی
ت آدمی ریشه دارد. شود که در فطرت و سرش محسوب می
یی  وجود خویش انگیزه بدین صورت که انسان در اعماق
ی خالق هستی،  کند که او را به پژوهش درباره احساس می
دارد و در هنگام  بردن به او وا می جویی و پناه عبادت، چاره
آید از او  وجود می هایی که در زندگی به ها و گرفتاری سختی
خاص همیشه  اورهای دینی به معنای. ب(6)خواهد  کمک می
باورهای مشترك جماعت معینی است که از گرویدن به آن 
بالند.  باورها و عمل کردن به مناسک همراه با آنها به خود می
ی اعضای جماعت آن را  این باورها نه امری فردی که همه
اند، بلکه در حکم امری متعلق به تمامیت گروه تلقی  پذیرفته
. (7)دهد  یی از وحدت گروه را تشکیل میجز شود و می
                                                          
1) emotional intelligence 
2) Hein 
3( Emotional Quotient (EQ) 
4) religious beliefs 
های اخالقی و معنوی  ترین گنجینه البالغه که یکی از غنی نهج
توجه  شود، به زیربنایی بودن دین اسالمی محسوب میدر نظام 
فرماید:  کرده است. حضرت علی )علیه السالم( در این باره می
فاجعلوا  ةدون انفسکم و اذا نزلت نازل فاجعلوا اموالکم ةاذا حضرت بلی»
انفسکم دون دينکم و اعلموا ان اهلالک من هلک دينه احلريب من حرب 
هایتان  های خود را سپر جان مال چون بالیی رسید و»؛ «دينه
هایتان را فدای دینتان  یی پیش آید، جان کنید و چون حادثه
کنید و بدانید که هالك گشته است کسی که دینش هالك 
شده باشد و غارت شده است کسی که دینش به غارت رفته 
 . (8) «است
ها و  یی از فعالیت مجموعه 5یی های مقابله براین، سبک عالوه
فرایندهای رفتاری و شناختی برای ممانعت، مدیریت یا کاهش 
ی عمومی  ی مقابله دو شیوه 6استرس است. الزاروس و فولکمن
ی متمرکز بر  اند: مقابله را برای مهار استرس مشخص کرده
ی متمرکز بر  . مقابله(9)کز بر هیجان ی متمر مشکل و مقابله
مشکل، مهارتی است که بر پرداختن به خود مسئله یا موقعیت 
مدار  یی هیجان . افرادی که از راهبرد مقابله(10)کند  تمرکز می
کنند به جای تمرکز بر مشکل و حل آن بیشتر در  استفاده می
زا را  پی آن هستند که پیامدهای هیجان منفی عامل استرس
. از دیدگاه الزاروس و فولکمن مقابله عبارت (11)مهار کنند 
و رفتاری فرد که هنگام های فکری، هیجانی  است از: تالش
رو شدن با فشارهای روانی به منظور غلبه کردن، تحمل  به رو
کردن یا به حداقل رساندن عوارض استرس به کار گرفته 
یی افکار و رفتارهایی است که پس از  . تدابیر مقابله(9)شود  می
شود،  زا به کار گرفته می رو شدن فرد با رویداد استرس روبه
های خود شخص است که  یی ویژگی که منابع مقابله درحالی
 . (12)قبل از وقوع استرس وجود دارد 
  فت که بین هوشکریمی در پژوهشی به این نتیجه دست یا
. (13)معنادار وجود دارد   ی رابطهمذهبی هیجانی و باورهای 
در پژوهش خود دریافتند که بین باورهای نیز عباسی و روشن 
ی مثبت معنادار  آموزان رابطه دینی و هوش هیجانی دانش
های دیگر،  وجود دارد. همچنین بر اساس نتایج پژوهش
درصد از تغییرات هوش  3/23 ندتوا میهای باور دینی  مؤلفه
. محمدی، ترابی و (14)بینی کند  آموزان را پیش هیجانی دانش
ایی در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین هوش غر
یی  های آن با هر یک از سه سبک مقابله هیجانی و مؤلفه
یی  کارآمد، ناکارآمد و رجوع به دیگران )و راهبردهای مقابله
. (15)ها( ارتباط مثبت معنادار دیده شد  مربوط به این سبک
                                                          
5) Coping styles 
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نیز نشان دادند که هوش هیجانی باالتر  1باستین، برنز و نتلبک
مدار کارآمدتر، رضایت زندگی باالتر و اضطراب  با راهبرد مسئله
دریافت که نوجوانان با هوش  2. مایر(16)کمتر ارتباط دارد 
های خود و  هیجانی باالتر توانایی بیشتری برای تعیین هیجان
برند و  دیگران دارند، از آن اطالعات برای هدایت رفتار بهره می
. (17)کنند  در برابر فشار همساالن بیشتر ایستادگی می
تواند  های نوین نشان داد که فقدان هوش هیجانی می پژوهش
کند و های فردی و اجتماعی ایجاد  آثار مخربی در زمینه
های بزرگ  ساز موفقیت برعکس، تحصیل و تقویت آن، زمینه
 .(2)شود 
ی کارآمد، نقش محوری در هوش  رسید مواجهه به نظر می
هیجانی داشته است. با توجه به اهمیت مقابله و تأثیر آن در 
تر ارتباط  از یک سو و با شناخت دقیق هوش هیجانی
یی و هوش هیجانی در کودکان و نوجوانان از  راهبردهای مقابله
توان الگوی کارآمدتری برای استفاده از  سوی دیگر، می
 یی در نظر گرفت.  راهبردهای مقابله
با وجود اینکه موضوع تحقیق حاضر موضوعی جدید نیست،  
آموزان که در  خوی دانشولی با توجه به تغییرات خلق و 
ی آن صورت نگرفته؛ و اینکه  های اخیر تحقیقی درباره سال
نتایج تحققیات انجام شده در گذشته نیز بسیار قدیمی شده 
توان از آن استفاده کرد؛ در این  ها نمی است و در سازمان
زیرمقیاس هوش هیجانی تحلیل شد که در هیچ  15پژوهش 
نشده بود و سازمان آموزش و یک از تحقیقات پیشین بررسی 
توانند از  پرورش، مراکز مشاوره و انجمن اولیاء و مربیان می
نتایج این پژوهش بهره ببرند و مسائل و مشکالت مربوط به 
آموزان را حل کنند؛ بنابراین، با توجه به  هوش هیجانی دانش
ی باورهای مذهبی و  هدف تحقیق حاضر که بررسی رابطه
ی با هوش هیجانی بود، پژوهشگران بر آن ی های مقابله سبک
آموزان دختر و  ی آماری خود را از بین دانش شدند که نمونه




ی  از نوع همبستگی بود. جامعه روش تحقیق حاضر توصیفی
آموزان دختر و پسر مقطع  ی دانش آماری این پژوهش را کلیه
که بر اساس گزارش  ندی دوم شهر شوش تشکیل داد متوسطه
نفر  2012ی آموزش و پرورش شهرستان شوش حجم آن  اداره
ی  روش تعیین حجم نمونهپسر(.  758دختر و  1254بود )
                                                          
1) Bastian, Burns & Nettelbeck 
2)  Mayer 
بود که با توجه به  3جسی و مورگانآماری استفاده از جدول کر
نفر  200نفر بود، تعداد  2012ی آماری تحقیق  اینکه جامعه
ها از  نامه ی آماری به دست آمد و برای توزیع پرسش نمونه
برای  یی استفاده شد. یی چندمرحله گیری خوشه روش نمونه
های آمار توصیفی  های پژوهش نیز از روش تجزیه و تحلیل داده
گیری  و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. ابزارهای اندازه
 از:  استدر این پژوهش عبارت 
این  1980اون در سال  -بار :4اون -ی بار نامه پرسش
مقیاس مختلف برای  15سؤالی را در  90ی  نامه پرسش
مقیاس  15یجانی تدوین کرده است. سنجش میزان هوش ه
هوش هیجانی او عبارت است از: خودآگاهی هیجانی، 
پذیری  خودابزاری، خودشکوفایی، استقالل، همدلی، مسئولیت
پذیری، حل  گرایی، انعطاف اجتماعی، روابط بین فردی، واقع
بینی،  مسئله، تحمل فشار روانی، کنترل تکانش، خوش
های آزمون نیز در  ردی. پاسخهای درون ف شادمانی و مهارت
یی در ردیف لیکرت )کامالً موافقم،  درجه 5یک مقیاس 
موافقم، تا حدودی، مخالفم و کامالً مخالفم( تنظیم شده است 
درصد( باید  68ها )تقریباً  . در این مقیاس، بیشتر آزمودنی(18)
ی  نمره باالتر و پایین از میانگین کسب کنند )یعنی نمره 15
نمره  30درصد( باید  95بیشتر آنها )تقریباً  (،115تا  85بین 
( 145و  55کنند )یعنی بین تر از میانگین کسب  باالتر و پایین
یا باالتر از  70تر از  کارشان پایینی  هایی که نمره و آزمودنی
طور مشخص غیرعادی هستند و باید با دقت  باشد به 130
ا . سموعی میزان آلفای کرونباخ ر(18)بیشتری بررسی شوند 
 . (19)درصد گزارش کرده است  93برای کل آزمون 
این  سنج دینی گلریز و براهنی: ی نگرش نامه پرسش
منظور بررسی نگرش افراد نسبت به دین  نامه که به پرسش
دام دارای پنج سؤال دارد که هر ک 25، (20)ساخته شده است 
نمره دارد و  4تا  0مقیاس است و بر اساس مقیاس لیکرت 
بندی  در نظر گرفته شده است. دسته 100ی کل آن نیز  نمره
بر اساس چهار مقیاس به ترتیب عالی،  100-0ها از  نمره
-76ی  خوب، متوسط و ضعیف است. بدین صورت که نمره
متوسط و  50تا  26خوب،  75تا  51نگرش دینی عالی،  100
به پایین نگرش دینی ضعیف را به خود اختصاص داد.  25
اعتبار این آزمون از طریق ضریب همبستگی با آزمون آلپورت 
بود. همچنین  80/0به دست آمد که برابر با  5ورنون و لیندزی
های شناخته شده  نامه از روش گروه در اعتباریابی این پرسش
                                                          
3) Krejcie & Morgan 
4) The Bar-On Inventory 
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ین دو گروه عادی و دینی نیز استفاده شد و تفاوت میانگین ب
دار بود و میزان تهیه شده موجب تفاوت بین دو گروه  معنی
های اخیر ارزیابی مجدد شد،  نامه در سال شد. این پرسش
و  63/0 1براون -روش اسپیرمن  بانامه  پایایی این پرسش
 به دست آمده است.  248/0اعتبار آن برابر با 
لکمن وزاروس و ف: ال2ی راهبردهای الزاروس نامه پرسش
ی  بر اساس سیاهه 1980نامه را در سال  این پرسش
نیز در  1984اند و در سال  یی طراحی کرده راهبردهای مقابله
نامه در ایران بر روی  (. این پرسش8آن تجدید نظر شد )
نفری  763ی  سال و نمونه نفری زوج میان 750ی  نمونه
شده است.  آموزان دوم و سوم دبیرستان هنجاریابی دانش
به  79/0تا  61/0هایی از  ضریب آلفای کرونباخ در مقیاس
خرده  8سؤال و  66نامه دارای  دست آمده است. این پرسش
ی مستقیم، فاصله گرفتن، خودکنترلی، طلب  آزمون )مقابله
اجتناب، حل -حمایت اجتماعی، پذیرش مسئولیت، گریز
است. در ریزی شده و ارزیابی مجدد مثبت(  ی برنامه مسئله
در نظر  100یی الزاروس باالترین نمره  راهبردهای مقابله
گرفته شده است. در این پژوهش با روش آلفای کرونباخ پایایی 
، پایایی 81/0سنجش دینی براهنی برابر با  ی نگرش نامهپرسش
و  73/0یی الزاروس برابر با  ی راهبردهای مقابله نامه پرسش
برآورد  78/0اون برابر با -هیجانی باری هوش  نامه پایایی پرسش
( 7/0شد. این برآورد با توجه به اینکه باالتر از حداقل مقدار )
های استفاده شده از پایایی نامه بود بیانگر این است که پرسش







 75دختر و  125) آموز دانش 200 تحقیق، کنندگان شرکت
نفر  14تعداد ی دوم شهر شوش بودند.  متوسطه مقطعپسر( 
درصد(  49نفر ) 98، 15درصد( از آنان دارای معدل زیر  7)
درصد( دارای معدل  44نفر ) 88و  18-15دارای معدل بین 
کننده در  آموزان شرکت نفر از دانش 28تعداد به باال بودند.  18
 نفر 73های کاردانش،  درصد( در رشته 14تحقیق حاضر )
 25نفر ) 50فیزیک، -ی ریاضی درصد( در رشته 50/36)
درصد( در  50/24نفر ) 49ی علوم تجربی و  درصد( در رشته
ی  شماره ی علوم انسانی مشغول به تحصیل بودند. جدول رشته
انحراف  و همچون میانگین توصیفی های آماره برخی ،1
 یهیجان  یی و هوش مقابله های باورهای دینی، سبک استاندارد
                                                          
1 (Spearman Brown 
2( Lazarus Strategies Questionnaire 
 دهد. نشان می تفکیک جنسیت به را
 
های  باورهای دینی، سبک به مربوط توصیفی های . آماره1جدول 
 جنسیت تفکیک به یی و هوش هیجانی مقابله
 




 42/10 30/59 دختر





 48/5 28/21 دختر
 78/7 42/39 پسر
های  روش
 مدار هیجان
 95/5 23/29 دختر





 36/12 22/47 دختر
 38/12 46/47 پسر
 خودابزاری
 09/12 54/46 دختر
 01/12 36/46 پسر
 خودشکوفایی
 85/11 24/46 دختر
 72/11 01/46 پسر
 استقالل
 72/11 01/46 دختر
 32/11 35/45 پسر
 همدلی
 85/12 74/48 دختر
 19/12 43/47 پسر
پذیر مسئولیت
 اجتماعی ی
 34/11 22/51 دختر
 89/9 21/43 پسر
روابط بین 
 فردی
 54/9 59/43 دختر
 09/9 25/41 پسر
 گرایی واقع
 03/12 23/46 دختر
 21/12 49/48 پسر
 پذیری انعطاف
 95/8 52/39 دختر
 55/8 46/38 پسر
 حل مسئله
 25/10 56/42 دختر
 19/12 46/49 پسر
تحمل فشار 
 روانی
 42/9 23/41 دختر
 27/13 21/56 پسر
 کنترل تکانش
 32/12 54/48 دختر
 11/12 24/47 پسر
 بینی خوش
 29/13 38/51 دختر
 25/12 37/47 پسر
 شادمانی
 53/12 54/48 دختر
 04/12 32/45 پسر
های  مهارت
 درون فردی
 49/13 21/52 دختر
 29/13 45/50 پسر
 
 میانگینشود،  مالحظه می 1ی  طور که در جدول شماره همان
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آمد که با توجه   دستبه  76/6و  25/36و در پسران  42/10
به نتایج، باورهای دینی در دختران بیشتر از پسران بود. 
ی  های مقابله میانگین و انحراف معیار روشنین همچ
و در پسران  48/5و  28/21مدار در دختران به ترتیب  مسئله
ی  های مقابله ؛ میانگین و انحراف معیار روش78/7و  42/39
و در پسران  95/5و  23/29مدار در دختران به ترتیب  هیجان
پژوهش  آمده از دست بود. با توجه به نتایج به 89/7و  53/42
مدار و  ی مسئله های مقابله کاربردن روش حاضر میزان به
مدار در پسران بیشتر از دختران بود و میانگین و  هیجان
ی خودآگاهی هیجانی در هوش هیجانی،  انحراف معیار مؤلفه
و  46/47و در پسران  36/12و  22/47در دختران به ترتیب 
انحراف معیار براین، میانگین و  به دست آمد. عالوه 38/12
ی خودابزاری در هوش هیجانی، در دختران به ترتیب  مؤلفه
؛ میانگین و 01/12و  36/46و در پسران  09/12و  54/46
ی خودشکوفایی در هوش هیجانی، در  انحراف معیار مؤلفه
و  01/46و در پسران  85/11و  24/46دختران به ترتیب 
الل در هوش ی استق ؛ میانگین و انحراف معیار مؤلفه72/11
و در پسران  72/11و  01/46هیجانی، در دختران به ترتیب 
ی همدلی در  ؛ میانگین و انحراف معیار مؤلفه32/11و  35/45
و در  85/12و  74/48هوش هیجانی، در دختران به ترتیب 
ی  ؛ میانگین و انحراف معیار مؤلفه19/12و  43/47پسران 
در دختران به پذیری اجتماعی در هوش هیجانی  مسئولیت
؛ میانگین 89/9و  21/43و در پسران  34/11و  22/51ترتیب 
ی روابط بین فردی در هوش هیجانی در  و انحراف معیار مؤلفه
 09/9و  25/41و در پسران  54/9و  59/43دختران به ترتیب 
ی  به دست آمد. از سویی دیگر، میانگین و انحراف معیار مؤلفه
و  23/46در دختران به ترتیب  گرایی در هوش هیجانی، واقع
؛ میانگین و انحراف معیار 21/12و  49/48و در پسران  03/12
پذیری در هوش هیجانی، در دختران به ترتیب  ی انعطاف مؤلفه
؛ همچنین میانگین 55/8و  46/38و در پسران  95/8و  52/39
ی حل مسئله در هوش هیجانی، در  و انحراف معیار مؤلفه
و  46/49و در پسران  25/10و  56/42 دختران به ترتیب
ی تحمل فشار  بود. میانگین و انحراف معیار مؤلفه 19/12
 42/9و  23/41روانی در هوش هیجانی، در دختران به ترتیب 
ی  ؛ میانگین و انحراف معیار مؤلفه27/13و  21/56و در پسران 
 54/48کنترل تکانش در هوش هیجانی، در دختران به ترتیب 
؛ میانگین و انحراف 11/12و  24/47و در پسران  32/12و 
بینی در هوش هیجانی، در دختران به  ی خوش معیار مؤلفه
؛ 25/12و  37/47و در پسران  29/13و  38/51ترتیب 
ی شادمانی در هوش هیجانی،  میانگین و انحراف معیار مؤلفه
و  32/45و در پسران  53/12و  54/48در دختران به ترتیب 
ی  میانگین و انحراف معیار مؤلفهر نهایت و د؛ 04/12
های درون فردی در هوش هیجانی، در دختران به  مهارت
به دست  29/13و  45/50و در پسران  49/13و  21/52ترتیب 
ها در دو گروه به  ی میانگین توان با مقایسه آمده است که می
این نتیجه رسید که میزان هوش هیجانی در دختران 
 از پسران بود. آموز بیشتر دانش
 
 آموزان یی با هوش هیجانی دانش های مقابله . ضریب همبستگی بین باورهای دینی و سبک2جدول 
 
 هوش هیجانی 
 
 تعداد مقدار احتمال (rضریب همبستگی پیرسون )
 200 04/0 389/0 باورهای دینی
 200 021/0 821/0 یی های مقابله سبک
 
  05/0داری در سطح کمتر از  * معنی                                          
 
، مقدار آزمون همبستگی پیرسون 2ی  بر اساس جدول شماره
( =389/0rآموزان ) بین باورهای دینی با هوش هیجانی دانش
شود و  معنادار بود. بنابراین، فرض صفر رد می 05/0در سطح 
توان گفت بین باورهای دینی با  درصد می 95با اطمینان 
ی معنادار وجود داشت.  آموزان رابطه دانشهوش هیجانی 
های  همچنین مقدار آزمون همبستگی پیرسون بین سبک
در  نیز (=821/0rآموزان ) یی با هوش هیجانی دانش مقابله
شود و با  معنادار بود. بنابراین، فرض صفر رد می 05/0سطح 
های  توان نتیجه گرفت که بین سبک درصد می 95اطمینان 
ی معنادار وجود  آموزان رابطه هوش هیجانی دانشیی با  مقابله
ی  آمده، استفاده از شیوه دست داشت. با توجه به نتایج به
آموزان دارای هوش هیجانی باال  مدار در دانش یی مسئله مقابله
مدار و اجتنابی بیشتر بود.  یی هیجان ی مقابله نسبت به شیوه
بیشتری نسبت مدار دارای سالمت روانی  همچنین، افراد مسئله
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ی معنادار وجود داشت. این یافته با  آموزان رابطه هیجانی دانش
همخوانی  1نتایج پژوهش عباسی و روشن و همچنین گرانچر
توان گفت آموزش  . در تبیین این یافته می(21و  14)داشت 
آموزان را در شناخت و مدیریت  مسائل دینی و اخالقی، دانش
های خود و داشتن زندگی بهتر یاری خواهد کرد.  هیجان
که رشد و تقویت اعتقادات دینی، موجب افزایش توان  طوری به
ترل احساسات و هیجانات درونی خود و دیگران و به کن
ی  شود. یافته عبارتی، بهبود سطح هوش هیجانی جامعه می
یی با هوش  های مقابله دیگر تحقیق نشان داد که بین سبک
ی معنادار وجود داشت. این یافته با  آموزان رابطه هیجانی دانش
رنز و نتایج تحقیق محمدی، ترابی و غرایی و نیز باستین، ب
 . به عبارت دیگر استفاده از(16و  15) ردنتلبک همخوانی دا
آموزان دارای هوش  مدار در دانش یی مسئله ی مقابله شیوه
مدار و اجتنابی  یی هیجان ی مقابله هیجانی باال نسبت به شیوه
مدار دارای سالمت روانی  بیشتر بود. همچنین، افراد مسئله
و همکاران  2مدار بودند. سالوی بیشتری نسبت به افراد هیجان
انی باالتر در برقراری نیز بیان کردند افراد دارای هوش هیج
زا  های استرس ارتباط با دنیای پیرامون خود و مقابله با موقعیت
های هیجانی خود را با  کنند، زیرا آنها حالت تر عمل می موفق
دانند چگونه و چه موقع  کنند و می دقت درك و ابراز می
های خلقی  ی کارآمد حالت احساسات خود را بیان؛ و به شیوه






ی کنونی، امکان دارد  آموزان در جامعه با توجه به اهمیت دانش
یی نیازمند حد و  استفاده از هوش هیجانی در هر محدوده
توان گفت دین  باشد. همچنین، میمرزهای اخالقی خاص خود 
دهد و حتی آن  طور غیرمستقیم، هوش هیجانی را ارتقا می به
ی آموزش و رشد  کند. بنابراین، توجه به مقوله را کنترل می
یی دارد. مدرسه  اعتقادات دینی در هر گروه سنی اهمیت ویژه
ترین مراکز تربیت و تقویت اعتقادات دینی در  که یکی از مهم
گذاری بیشتر در  تواند با سرمایه شود، می نوجوانان محسوب می
آموزان و در  این زمینه، شرایط رشد اعتقادات دینی در دانش
بهداشت روانی آنها را فراهم آورد. با توجه نتیجه رشد و تقویت 
های  یی از هوش هیجانی و نیز مهارت به اینکه قسمت عمده
های  توان با تدوین و اجرای برنامه یی آموختنی است، می مقابله
 آموزشی مؤثر به تقویت این عناصر کمک کرد. 







های تحقیق حاضر، استفاده از روش  یکی از محدودیت
توان  همبستگی برای اجرای پژوهش بود که از نتایج آن می
تبیین علت و معلولی ارائه داد. از آنجایی که باورهای دینی در 
دهد،  ی ما بخشی از فرهنگ جامعه را تشکیل می جامعه
ه آموزان ب ی آن در میان دانش شود به مطالعه پیشنهاد می
های علمی دانشجویی اهمیت داده  مقاالت و پژوهش صورت
یی سنتی است و  ی ما، جامعه شود. با توجه به اینکه جامعه
آداب و رسوم و عقاید دینی و سنتی بر آن تا حد زیادی حاکم 
ی  است، بررسی رابطه و تأثیر بین این باورها و عقاید یا شیوه
شناختی  عات جامعهتواند موضوعی نو در مطال زندگی جوامع می
توانند از طریق چنین  شناسی می باشد و پژوهشگران جامعه






آموزانی که در اجرای این پژوهش  بدین وسیله از تمامی دانش
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